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Русский ковидный: Новые языковые явления глобальной
пандемии
Елена Шмелева
1. Введение
Язык отражает все значимые события, происходящие в обществе,
поэтому не удивительно, что так изменившая в 2020 году жизнь
множества людей пандемия COVID-19 не могла не найти отражение в
языке. Сложился новый глобальный дискурс коронавирусной эпохи –
не случайно в разных странах и разных языках, где выбирают слова
года, победителями в 2020 году стали такие слова, как коронавирус,
маски, локдаун, социальное дистанцирование и др. В статье мы кратко
охарактеризуем основные особенности «русского ковидного»,
обращая особое внимание на новые языковые явления – изменения в
лексике (появление новых слов и выражений, рост частотности редких
слов, переход терминов в разряд общеупотребительной лексики),
новые способы словообразования и синтаксические конструкции. Мы
также попытаемся через призму языка проанализировать реакцию
российского общества на действия президента и правительства по
борьбе с пандемией.
2. Ключевые слова коронавирусного словаря
Менее, чем за год в русском языке появилась тематическая группа
неологизмов, принадлежащих семантическому полю “пандемия
ковид-19” (Gekkina 2021, 158). Эта тематическая группа отличается от
других многочисленных групп неологизмов, появившихся в русском
языке XXI века, тем, что она сформировалась одновременно и под
влиянием одних и тех же событий, что и соответствующие группы в
других языках, что позволило исследователям из России, Финляндии,
Швеции и Испании говорить о появлении «исследовательской
проблемы мирового масштаба в социокоммуникативном и
лингвистическом аспектах» (Mustajoki et al, 2020, 1369), ср. также
статьи, в которых сопоставляется коронавирусная лексика в русском,
английском, французском и немецком языках (Severskaia 2020),
в русском, английском и украинском (Zaiceva 2020), в русском,
319

Русский ковидный: Новые языковые явления глобальной пандемии
Елена Шмелева

белорусском, польском и немецком (Miuller 2020), в русском
и китайском языках (Savchenko and Lai 2020). Основу дискурса
коронавирусного времени в русском языке, как и в других европейских
языках, составила научная, медицинская терминология, а также
медицинский жаргон – лексика, которая ранее имела узкую сферу
употребления, а теперь массово обсуждается в средствах массовой
информации, в Интернете и в разговорной речи. Прежде всего это
названия заболевания – коронавирус (корона) и ковид.
Слово коронавирус не новое, в качестве медицинского термина
оно бытует в русском языке уже более пятидесяти лет, более десяти
лет это слово включается (с пометой мед. «медицинский термин»)
в русские орфографические словари и словари иностранных
слов, но рядовые носители языка узнали его только в прошлом
году. Косвенным подтверждением этого факта является огромное
количество вопросов, поступивших в Справочную службу Института
русского языка им. В. В. Виноградова РАН и на сайт gramota.ru про
правильное написание этого слова. Дело в том, что в русских словах,
образованных сложением двух корней, используется соединительная
гласная о (машиностроение, формотворчество) То есть, если бы это
было слово, образованное из двух русских слов – корона и вирус, оно
бы писалось короновирус, но поскольку слово коронавирус – это калька
медицинского термина латинского происхождения coronavirus, оно
записывается кириллицей также, как латиницей.
Вначале такое написание многим казалось неправильным,
необычным, но буквально за два-три месяца в русском языке, как и
в других языках, появилось большое число новых производных слов,
начинающихся с корона (с а): короназаболевание, коронаподозрение,
коронапроявления,
коронакризис,
коронапаника,
коронафейки,
коронаскептики, коронадиссиденты, и написание коронавирус перестало
вызывать удивление. Любопытно, что в начале эпидемии, весной в
средствах массовой информации и в разговорной речи гораздо чаще
встречалось слово коронавирус, а записанная латиницей аббревиатура
COVID-19, как правило, встречалась, только в официальных или
популярных текстах на медицинскую тему (Shmeleva 2020), ср.
названия статей «Как мы всей семьей заболели коронавирусом»
(20.06.2020);1 «Помогает ли водка от коронавируса на самом деле?»
(29.12.2020);2 «Как в России поддерживают граждан во время COVID1

https://www.baby.ru/blogs/post/2556732207-531969867/

2

https://coronavirus-monitor.ru/posts/sovety/pomogaet-li-vodka-ot-koronavirusa/
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19» (26.10.2020);3 «Кому на самом деле нужны антибиотики при
COVID-19? Разбираемся вместе с врачами (7.11.2020).4 Однако через
некоторое время в русский язык вошло слово ковид (с ударением
на втором слоге), которое пишется строчными русским буквами и
склоняется как обычное имя существительное мужского рода: «Как вы
лечили ковид?» (28.9.2020);5 «Второй раз страшнее? Россияне – о том,
как повторно болеют ковидом» 11.11.2020).6
Поскольку ковид более короткое и легко произносимое слово,
чем коронавирус, у него есть все шансы стать более частотным словом
в разговорной речи и интернет-коммуникации. От слова ковид
также очень быстро стали появляться производные слова: ковидный,
ковидник 1 (больной ковидом), ковидник 2 (ковидный госпиталь, ср.
также ковидарник, ковидарий), ковид-центр, ковид-бригада и др. После
пандемии коронавируса, объявленной Всемирной организацией
здоровья, заметно выросла частотность слова пандемия, которое,
в отличие, например, от слова эпидемия, ранее практически не
встречалось в разговорной речи. В общее употребление вошли слова
штамм, антитела и даже такие специальные медицинские термины,
как контагиозность (заразность), сатурация (насыщение крови
кислородом), пульсоксиметр (аппарат, измеряющий сатурацию)
и аббревиатура ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких).
В связи с массовым тестированием на коронавирус в обиход вошла
еще одна аббревиатура – ПЦР (название теста на ковид, ср. «Почему
после прививки положительный пцр?» (18.2.2021).7 При этом, хотя
эта аббревиатура и стала широко употребительной, мало кто знает,
что она расшифровывается как «полимеразная цепная реакция».
Общеупотребительными во время пандемии стали не только
медицинские термины, но и слова из медицинского жаргона, такие,
как бессимптомники (бессимптомные больные) и контактники (те,
кто контактировали с больными).
Помимо медицинской лексики в тематическую группу слов
коронавирусного времени входят слова, связанные с защитными мерами,
3

http://duma.gov.ru/news/48314/

4

https://29.ru/text/health/2020/11/07/69531181/

5

https://www.woman.ru/health/medley7/thread/5320388/

6

https://yandex.ru/turbo/anews.com/s/136467803-vtoroj-raz-strashnee-rossijane--o-tom-

kak-povtorno-bolejut-kovidom.html
7

https://sprosivracha.com/questions/424834-pochemu-posle-privivki-polozhitelnyy-pcr
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которые предлагали власти для предотвращения распространения
инфекции. С самого начала пандемии в России, как и во всем мире,
власти по рекомендации врачей стали вводить обязательное ношение
масок и перчаток, призывать постоянно мыть руки и пользоваться
обеззараживающими жидкостями – антисептиками и санитайзерами
(еще одно новое слово ковидного словаря). У слова маска на первый
план вышло значение «медицинская маска»: если до 2020 года по
запросу в Яндексе «купить маску» появлялись сайты косметических
магазинов и магазинов, продающих карнавальные маски, сейчас
появляются только сайты, предлагающие различные медицинские
маски – одноразовые, многоразовые, с клапаном, с рисунком и т. п.
Обязательное ношение маски стало называться масочным режимом:
«Роспотребнадзор продлил масочный режим до 2022 года» (21.11.2020),8
общество разделилось на масочников и антимасочников.
Еще весной прошлого года стало очевидно, что ношение масок
и мытье рук не остановит рост заболеваемости, нужно не допускать
скопления людей в общественных местах, в школе и на работе, в
транспорте и торговых центрах. В целях ограничения распространения
инфекции российские власти стали вводить комплекс мер, который
получил название режим самоизоляции, например: Тридцатого марта
в России введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы
распространения COVID-19 («Что значит режим самоизоляции
для всех с юридической точки зрения», 8.4.2020).9 Редкое слово
самоизоляция – в Национальном корпусе русского языка (далее НКРЯ)
зафиксировано всего 84 вхождения этого слова – не входит даже в
большие толковые словари русского языка. Однако Экспертным
советом конкурса «Слово года» самоизоляция была названа одним из
трех главных русских слов 2020 года, а Институтом русского языка
имени А. С. Пушкина – самым главным словом. И вот по какой
причине. Что такое самоизоляция? Какой-то человек, группа людей
или государство решает по каким-либо причинам изолировать себя
от других людей или стран (примеры из НКРЯ): И. Ньютон никого
не принимал, жил в самоизоляции, писал письма к Богу и пересматривал
хронологию («Знание ― сила», 2003); Русская эмиграция находилась до
некоторой степени в самоизоляции («Наука и религия», 2007); Во второй
половине XIX века Япония, отказавшись от длительной самоизоляции,
8

https://news.rambler.ru/community/45281762-rospotrebnadzor-prodlil-masochnyy-

rezhim-do-2022-goda/
9

https://ria.ru/20200408/1569764617.html
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принялась активно заимствовать научно-технические достижения Запада
(Овчинников. Своими глазами. 2006). Однако контексты, в которых
используется это слово в настоящее время: ввести режим самоизоляции,
отправить на самоизоляцию, принудительная / обязательная самоизоляция;
В Москве самоизоляцию продлили до конца мая – показывают, что, как
пишет Т. Б. Радбиль, «в функционировании лексемы самоизоляция
вербализуется и клишированно воспроизводится внутренне
противоречивая когнитивная модель ситуации законодательного
принуждения граждан к добровольному ограничению своих прав
на срок, определяемый опять же не гражданами, по их внутренней
потребности, а законодательным образом» (Radbil’ 2020, 646).
С момента объявления режима самоизоляции работа, учеба
и встречи друзей перешли в онлайн, на дистант (дистантанционку)
и удаленку. Поскольку раньше только некоторые люди учились и
работали из дома, эти слова были профессиональными жаргонизмами,
а теперь, когда почти все перешли на удаленную учебу и работу,
стали словами общего жаргона, ср. Дистанционка — от этого слова у
одних мороз по коже, а кто-то и рад попробовать свои силы на удалёнке
(Образование 4.0: Skillbox Media, 21.04.21).10 Большинство занятий,
встреч и совещаний на дистанте и удаленке проводилось в программе
зум (zoom), что привело к появлению целого ряда производных
слов с этим корнем: зумить, зумиться, зумер, зум-вечеринка, зумсвидание, зуминар (вебинар, проводимый в зуме), безумие (шуточное
переосмысление слова безумие с корнем ум как слова с корнем зум –
«долгое сидение в зуме»).
Помимо новых слов в коронавирусный словарь вошло еще
несколько словосочетаний: социальное дистанцирование, лица старше 65
лет или 65+ (возраст, с которого начинались самые строгие ограничения
во время самоизоляции – запрет на выход из дома, кроме посещения
врача, запрет на работу, требующую присутствия на рабочем месте),
нулевой пациент (первый заразившийся какой-либо инфекцией),
красная зона (особая закрытая часть больницы, где лежат пациенты
с коронавирусом и где врачи работают в специальных защитных
костюмах и масках), бесконтактная доставка (доставка товаров,
при которой покупка оплачивается онлайн, а курьер доставляет
отправление до двери квартиры или дома, откуда его забирает клиент)
и др.
10

https://www.facebook.com/skillboxmedia.education/
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3. Словообразование
Русское словообразование является основным источником обновления
и пополнения лексического состава русского языка. Ключевые слова
коронавирусного словаря – коронавирус, ковид, маска, карантин, зум
меньше, чем за год стали вершинами целых словообразовательных
гнезд (Miturska-Boianovska 2021). Новые производные слова
образуются как с помощью разнообразных аффиксов (-н, -ник, -ец,
нового суффикса -инг и др.), так и разными способами сложения
слов (Gekkina 2021). Конечно, не все новые производные имеют
одинаковый статус, среди них много игровых, окказиональных
образований-однодневок. Так, когда в первую волну пандемии народ
массово кинулся в магазины скупать макароны и гречку, появились
слова макароновирус и гречкохайп, а умонастроение, выражающееся в
том, что везде и всегда нужно носить маску, характеризуется словом
маскобесие (ср. также вирусобесие, шашлыкобесие – о массовых поездках
на шашлыки во время объявленных в начале эпидемии каникул, см.
ниже). Не слишком хороший ковидный госпиталь можно назвать
ковидюшником (ср. гадюшник), а общую обстановку в мире описать
как ковидинг или ковидец (ср. конец, а также общеизвестное обсценное
слово, оканчивающееся на -ец). Путин в одном из первых обращений к
нации после объявления пандемии предложил ввести неделю каникул,
которые народ немедленно назвал карантикулами – одновременно и
карантином, и каникулами. Это слово образовано с помощью недавно
появившегося в русском языке, но давно существующего в английском,
своеобразного способа сложения – блендинга, когда складываются не
два корня слова, как в словах ковидоноситель или ковид-положительный,
а часть первого слова заменяется на часть другого, при этом от первого
слова может быть взята большая часть или одна-две первые буквы, а
от второго – последняя его часть (Shmeleva 2015b).
В русском языке есть много заимствованных из английского
языка «блендеров»: мотель (motel = motor + hotel), смог (smog = smoke + fog),
относительно новое слово брекзит (Brexit = Britain + exit). Коронавирус
привел к появлению в английском языке целого ряда новых словблендеров, которые моментально были подхвачены русскими
интернет-пользователями. Это привело к появлению в русском языке
новых заимствованных слов, таких, например, как инфодемия (ср. Как
известно, наряду с пандемией коронавируса COVID-19 объявлена также
первая в мире инфодемия («Инфодемия, алармизм и алармисты»,
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24.4.2020)11 или ковидиот (ср. Ковидиотами сегодня называют тех людей,
которые либо отрицают существование коронавируса и его опасность,
либо же, напротив, собираются уходить в тайгу, строить бункер, а
кладовые у них завалены туалетной бумагой, спичками и консервами
(«Ковиднутые: как разговаривать о пандемии без нервов», 22.9.2020).12
Но слово карантикулы было образовано блендингом непосредственно
в русском языке, также, как и слова ковидло (ковид + повидло), короноик
(коронавирус + параноик), коронавты (коронавирус + космонавты;
медицинские работники, которые носят специальные антивирусные
костюмы) и др.
4. Грамматика и синтаксис
Когда в языке появляется новое слово, оно начинает употребляться
в тех или иных предложно-падежных конструкциях по аналогии
с другими, близкими по значению словами. Так, когда в русский
язык из английского было заимствовано слово Интернет, можно
было бы предположить, что будет заимствована и соответствующая
конструкция с предлогом на – to find, to read on the Internet – найти,
прочитать и т. п. на Интернете. Однако в русском языке значительно
чаще употребляется конструкция с в – найти, прочитать в Интернете,
по-видимому, потому что Интернет – это пространство, помещение
или библиотека, ср. в пространстве, помещении, библиотеке (Shmeleva
2015a). Также с предлогом в употребляются в русском языке слова
онлайн и офлайн, названия социальных сетей (в Фейсбуке), мессенджеров
(в телеграмме, в вотсапе), сервисов для проведения видеоконференций
(в скайпе). Поэтому не удивительно, что новое слово зум также стало
употребляться с предлогом в, например войти в зум, работать в зуме,
до встречи в зуме.
Изменения в значении слова могут привести к изменениям в
сочетаемости с предлогами. Судя по примерам из НКРЯ, ранее слово
самоизоляция употреблялось только с предлогом в. Однако у слова
самоизоляция в новом значении «комплекс ограничительных мер для
населения, который вводит правительство» наблюдаются колебания
в употреблении предлогов в и на, например: «Кому в самоизоляции
жить хорошо. О психогигиене вынужденного домоседства» (Огонёк,
№ 14, 13.04.2020);13 «Чем грозит долгое пребывание в самоизоляции?»
11

https://www.b17.ru/article/skurtul_infodemia_alarmism/

12

https://vesti.ua/poleznoe/semja/kovidnutye-kak-razgovarivat-o-pandemii-bez-nervov

13

https://www.kommersant.ru/doc/4316385
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(7.5.2020);14 «Сидящим на самоизоляции должно платить государство –
профсоюзы» (1.4.2020);15 В результате получилось, что ее оставили на
самоизоляции без причины («Изолировать нельзя выпускать: москвичи,
сдавшие анализ на антитела к COVID-19, оказались в заложниках
статистики», 11.6.2020).16 Это еще одно подтверждение того, что слово
самоизоляция в 2020 году стало использоваться в значении, близком
к значению слова карантин, которое давно употребляется с двумя
предлогами (примеры из НКРЯ): Он продолжает болеть, на карантине,
на работу его не выпускают (Аблазов. Дневник. 1981); Три дня вместо
месяца, как полагалось, мы находились на карантине (Никулин. Семь
долгих лет. 1979); В карантине-то, если честно, сержанты дурака валяют
(«Столица», 1997.07.01); Тяжелые болячки надо пересиживать в карантине
(Маринина. Шестерки умирают первыми. 1995).
Одним из показателей освоенности слова носителями языка,
является появление новых синтаксических конструкций с этим словом.
Не случайно в 2021 году появилось словосочетание быть на антителах,
например: Я могу пойти на выставку, я на антителах; Приходите к нам
в гости, мы на антителах, то есть ‘Я не боюсь заболеть, я не опасен для
окружающих’. Интересно, что раньше в разговорной конструкции я
на X-е в качестве X-а выступало слово, называющее название лекарства
или наркотика: Ему нельзя сладкое, он на инсулине; Герой на героине,
героиня на героине (песня группы БИ-2 и Сплин).
5. Языковые метафоры и идиомы эпохи пандемии
И. Т. Вепрева отметила, что для описания борьбы с эпидемией в
российской прессе часто используется военная метафора - сводки с
фронтов мировой войны против коронавируса; пандемия – война
без выстрелов, медики – герои-защитники, бойцы на передовой
(Mustajoki et al. 2020, 1385). Л. В. Балашова показала, что милитарная
метафора используется как способ формирования концепта КОВИД19 в речи В. В. Путина (Balashova 2020). Однако, как кажется, в дискурсе
российской власти в последний год часто используется также метафора
тюрьмы и лагеря. Так, поскольку в советское время чаще изолировали
не больных, а «врагов народа» и «общественно опасные элементы»,
слово самоизоляция (в отличие от слова карантин) ассоциируется не
14

https://banki-kredity.ru/chem-grozit-dolgoe-prebyvanie-v-samoizolyaczii-dlya-

rossiyskih-grazhdan
15

https://www.omskinform.ru/news/139782/informer

16

https://newdaynews.ru/moscow/694580.html
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столько с больницей, сколько с тюрьмой. Недаром появился анекдот:
Вслед за режимом самоизоляции в России вводится режим самоликвидации.
Выражения масочный и перчаточный режим, режим самоизоляции
ассоциируются с выражением колония строгого режима; выражение
красная зона – с зоной, местом лишения свободы. Конечно, и у слова
режим, и у слова зона есть другие значения, не связанные с тюремным
заключением (режим дня; зона турбулентности), но поскольку в течение
всего советского времени, да и в постсоветское время тюрьма и лагерь
являются постоянной темой литературы, кино, песен и фольклора,
тюремная метафора является одной из постоянных метафор русского
дискурса. Не случайно, когда в Москве и в ряде других городов ввели
пропускной режим (опять режим!) и для любой поездки по городу
нужно было заказывать пропуск, в Интернете и в разговорах людей
замелькало выражение цифровой / электронный концлагерь: «Под
прикрытием коронавируса, Собянин хочет в Москве установить
электронный концлагерь» (1.4.2020);17 То, что делает мэрия Москвы –
это не карантин, а цифровой концлагерь. Не Ухань, а Синьцзянь (Леонид
Волков, 31.3.2020).18
Вообще в России действия правительства и особенно действия,
а вернее, бездействие, президента Путина во время пандемии
вызывали множество языковых шуток, и во многом изменили его
имидж в глазах россиян. Почти одновременно с началом пандемии
10 марта 2020 года в Государственной Думе выступила депутат от
«Единой России», первая в мире женщина-космонавт Валентина
Терешкова, которая предложила обнулить президентские сроки
Путина. Сразу же после этого слово обнуление обогнало по частотности
слова, связанные с пандемией, в частности, именно слово обнуление
было названо Экспертным советом словом года 2020. Путин получил
у интернет-пользователей уничижительное прозвище обнулёныш,
и в сети появились карикатуры, на которых Путин меряет царскую
корону, с подписями: Первый пациент с коронавирусом. Шутки про
коронацию «заражение вирусом» и коронованных особ «больных
коронавирусом» в русском языке приобрели популярность вследствие
«омонимии слов корона 1 ‘золотой венец как символ власти монарха’
и корона 2 (от corona) ‘коронавирус’» (Severskaia 2020, 756). Поскольку
Путин переложил принятие решений о мерах по борьбе с ковидом
на плечи губернаторов, по сети стали циркулировать слухи о том, что
17

https://eduard-456.livejournal.com/946826.html

18

https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/2927415003947780
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он переехал из Кремля в обеззараженный бункер, что журналистам,
прежде чем взять у него интервью, нужно сидеть две недели в
обсерваторе (еще один медицинский термин, вошедший в общее
употребление в 2020 году и обозначающий место, где временно
содержатся здоровые люди, выехавшие из зараженной зоны) и пр.
Если раньше Путину создавали образ секс-символа и альфа-самца,
который скачет на лошади, гоняет на машине, летает на дельтаплане,
ныряет на дно морское за амфорами, то теперь к нему прочно
пристало прозвище бункерный дед / дедушка; бункерный обнулёныш:
«Чего боится вороватый бункерный дед?» (Обращение Навального
из суда, 18.1.2021);19 «Так можно с президентом? Навальный жестко
потроллил «бункерного дедушку» Владимира Путина (31.10.2020);20
Честнее было бы подобострастно объявить бункерного обнулёныша
царём всея Руси (благо дворец уже готов), переписать законы, отменить
конституцию и начать играть по новым правилам («Тухляк, на который
никто не пришел, и росгвардейцы с печеньками», 24.1.2021).21 В
августе 2020 года Путин заявил, что его дочь одна из первых в России
вакцинировалась Спутником, но поскольку в это же время произошло
отравление главного российского оппозиционера Алексея Навального
ядовитым веществом Новичок, немедленно появился анекдот, что
у дочки Путина вакцинация первой российской вакциной прошла
без осложнений, а у Навального с осложнениями. В январе 2021
года, когда Алексей Навальный вернулся в Россию и был арестован
в аэропорту сразу после прохода пограничного контроля, в Москве,
Петербурге и в других российских городах прошли многотысячные
протестные акции в его поддержку. После того, как против
участников митингов были заведены уголовные дела «за нарушение
санитарно-эпидемиологических норм» (так называемое «санитарное
дело»), можно сказать, что языковая тюремная метафора борьбы с
коронавирусом превратилась в реальные тюремные сроки.
Эпоха пандемии способствовала не только появлению
«русского ковидного языка», но и к появлению коронавирусного
фольклора – анекдотов и шуток, построенных на языковых играх,
на переосмыслении значений идиом, лексических и структурных
изменениях устойчивых выражений (Severskaia and Selezneva 2021).
19

https://vk.com/video510709728_456239054

20

https://torg.spb.ru/newstext/693176/tak-mogno-s-prezidentom-navalnyj-gestko-potrollil-

bunkernogo-dedushku-vladimira-putina.html
21

https://varlamov.ru/4170214.html; комментарий leon_altshuller
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Так, в 2020 появился анекдот: Фраза «У него не все дома» звучит теперь
как донос.22 В этом анекдоте идиома у него не все дома ‘о странном,
глупом человеке’ получает новое значение –‘нарушение режима
самоизоляции’. Общеизвестная цитата из басни Крылова А воз и ныне
там используется как заголовок статьи про Всемирную организацию
здравоохранения (ВОЗ); ср. «А ВОЗ и ныне там» (Юлия Латынина,
1.4.2021).23 Поговорка Слово не воробей, вылетит – не поймаешь стала в
трансформированном виде лозунгом – призывом носить маски: Вирус
не воробей, вылетит – не поймаешь.24
6. Заключение
Итак, эпоха пандемии способствовала активизации всех языковых
процессов, идущих в русском языке постсоветского времени, а также
появлению коронавирусного фольклора. Время покажет, какие
новые слова, выражения или идиомы останутся в активном словаре
носителей русского языка, а какие сохранятся только в текстах 2020–21
годов как воспоминания о коронавирусной эпохе, но уже очевидно,
что глобальная пандемия ковид-19 изменила не только нашу жизнь,
но и наш язык.
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